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SAMEVATTENDE RESOLUSIES
B. J. V A N  D E R  W A L T , lnshtuut vir Reformatoriese Studies, Potchefstroom 
A B S T R A C T
7 he author gives a recapitulatory resume in the fo rm  o f  resolutions o f  the fo u r  lectures 
and the subsequent discussion during the Stoker l.ectures on 26  March 1982. The 
inter-dependence o f  Philosophy, subject philosophy and specific disciplines has the result 
that
* none o f  these may over-est imate itse lf and consequently under-estimate the others;
* a watertight division is impossible seeing that scientists from  all these fie ld s  within 
the context o f  science are often involved with issues which overlap the fie lds o f  the 
others;
* the religious bias and the specificity o f  all science have to come to expression in spite 
o f  the distinction between Philosophy, subject philosophy and specific disciplines; 
and
* subject philosophy constitutes the bridge which makes possible twoway traffic 
betiveen Philosophy and subject disciplines.
D ie d o e l v a n  h ie rd ie  ste lling s  is o m  in ’n  v in g e rh o e d  d ie  v ie r  le s in g sen  d ie  
b e sp rek in g  d a a r v a n  te p ro b e e r  sa a m v a l. W a l p resies is n o u  d ie  b e teken is  
v a n  d ie  F ilosofie v ir  d ie  w e ten sk ap p e?  D it g a a n  v a n a a n d  d u s  n ie  o o r  d ie  
o m g ek e e rd e  v raa g : W a t k a n  d ie  a n d e r  w e te n sk a p p e  d ie  filosofie lee r n ie?
D ie  a a n d a g  sal v e ra l g ev estig  w o rd  o p  d ie  p u n te  w a a ro o re k  d in k  d a t  ons 
s aam stem . N ie  d a t  ek d in k  d a t  d ie  p u n te  w a a ro p  o n s  o o re e n g e k o m  h e t 
o m  te  ve rsk il, n ie  b e la n g rik  is n ie . H ie rd ie  v e rsk ilp u n te  h o o rt  e g te r  o p  d ie  
a g e n d a  v a n  to ek o m stig e  sam esp rek in gs.
D il is n o g a l ’n o p d ra g o m  ty d e n s  d ie  a a n h o o r  v a n  d ie  in le id in g d ie  g ro o t 
v e rsk e id en h e id  v a n  g e d ag te s  s is tem aties  to i ’n ee n h e id  saam  te  v a t. Ek 
he t n ie  u it e ie  v ry e  wil a a n g e b ie d  o m  d ie  n ie  b e n y d e n sw a a rd ig e  o p d ra g  
te v e rr ig  n ie  — ek h e t o p d ra g  o n tv a n g o m  d i t  le  d o e n  en  v in d  m y h a l f in  
d ie  posisie v a n  d ie  lilo soo f w a t — soos g ew oo n lik  — la a t gek o m  h e t v ir  ’n 
lllo sow ekong res. V o o rd a t hy  d a a r  a a n g e la n d  he t, he t d ie  kongres- 
g a n g e rs  m e k a a r  a lre e d s  so in  d ie  h a re  g ev lieg  o o r  d ie  kw essie v a n  d ie  
v ry e  wil d a l  h u lle  b e s lu it h e t o m  m a a r  liew er in  iw ee  al'so nderlike  g ro ep e  
v e rd e r  te v e rg a d e r : d ie  d e te rm in is le  in een  saal cn  d ie  in d e te rm in is te  in ’n 
a n d e r .
Koerv, 47(2) 1982
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T o e  d ie  l a a tk o m m e r  by d ie  een  saal a a n k lo p  (d ie  v a n  d ie  d e te rm in is te )  en  
v ra  o f  hy  m a a r  k a n  in k o m ,  was d ie  cers te  a g te rd o g t ig e  v raag :  “ W ic het jou 
g e s tu u r? ”  “ N ie m a n d  h e t  m y  g e s tu u r  nie. N a tu u r l ik  he t  ek  u i t  m y  eie vrye 
wil k o n g res  toe g e k o m !”  D i t  w as  e g te r  g e n o e g  v ir  d ie  d e te rm in is te :  “ D a n  
h o o r t  j y  n ie  by  ons n ie  m a a r  by d ie  g ro e p  in d ie  a n d e r  saa l!”
T o e  hy  by  d ie  a n d e r  saa l  a a n k o m  w as d ie  ee rs te  v r a a g  v a n  d ie  in d e te r -  
m in is te :  “ H e t  j y  u i t  e ie  v ry e  wil h i e rh e e n  g e k o m ? ”  S a l ig  o n b e w u s  v a n  w a t 
a a n  d ie  g a n g  w as  en  v o o r  sy a a n k o m s  reed s  afgespeel he t ,  d a g  d ie  onn ose le  
( i lo so o fh y  sal m a a r  l iew er  n ie  w e e r  sê hy  ko m  u i t  eie v rye  wil nie. “ N ee, ek is 
h ie rh e e n  g e s tu u r  d e u r . . .” . V o o r d a t  hy  eg te r  sy sin kon voltooi,  w o rd  ook die  
saal se d e u r  in sy gesig toegeklap!
D ie  en ig s te  re d e  w a a r a a n  ek kon  d in k  w a a r o m  juis ek  d ie  resolusies  m oes 
o ps te l ,  is (soos d ie  T s w a n a s p r e u k  lui) ’n b o b b e j a a n  n ie  b e w u s  is v a n  sy lelike 
sno e t  n ie  o f  (soos d ie  X h o sa s  sê) ’n m u is h o n d  (gelukkig!)  n ie  v a n  sy eie a r o m a  
bew u s  is nie!
A a n g e s ien  filosowe g r a a g  h u l le  lilosofiese v ry h e id  g e b ru ik  “ to  s tu d y  th e  facts 
a n d  d r a w  th e i r  o w n  co nfu s io ns ,”  m o e t  u asseb lief  h e lp  as te veel v a n  m y  eie 
s i en in g  n a  v o re  k o m  e n  d ie  s t a n d p u n t e  v a n  d ie  sp rek e rs  d a lk  n ie  korrek  
w e erg eg ee  w o rd  nie.
A a n g e s ien  sewe d ie  g e ta l  v a n  d ie  v o lh e id  is, v o ls ta a n  ek m e t  d ie  v o lg e n d e  
sewe stellings. H ie w e l  drs. P .J .  v a n  N ie k e rk  se i n l e id in g d ie  Iaas te  ge lew er  is, 
beg in  ek  m e t  sy a lg e m e n e  in le id in g  o o r  d ie  w a a r d e  v a n  d ie  Filosofie o m  
d a a r n a  te  kom  by d ie  to c p ass in g  d a a r v a n  o p  d ie  g e b ie d  v a n  b e roeps-  
op le id in g ,  d ie  E k o n o m ie  en  d ie  T eolog ie .
S T E L L I N G S
1. D ie  ecrs te  s te l l ing  is negatief: O n s  v e rw e rp
* d ie  g e d a g te  d a t  e en  w e te n s k a p  w e te n s k a p l ik e r o l  n u t  t ig e r  as ’n a n d e r  sou 
wees;
* d ie  v ru g te lo se  gc lw is  o o r  wie d ie  k o n in g in  en  wic d ie  d ie n s m a a g d (e )  in 
d ie  hu is  v a n  d ie  w e te n s k a p  is;
* d ie  o p v a t t i n g  d a t  ee n  w e te n s k a p  a l le en  o f  by u i ts lek  C h r is te l ik  sou wees 
e n  d a t  d ie  a n d e r  v ir  h u l le  C h r is te l ik e  k a r a k t e r  v a n  een  w e te n s k a p  
a fh a n k l ik  sou wees;
* d ie  b e sk o u in g  d a t  ’n w e te n s k a p  as so d a n ig  uit d ie  bose e n  d u s  d ie
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v a d c r /m o c d c r  v a n  a lle  k e tte ry c  is, of, a n d e rsg c s tc l: d a t  d ie  so n d cv a l ne t 
in d ie  een  vak  sou p la asg cv in d  het!
* d ie  v e ro n d c rs tc llin g  d a t  e lk e  w e ten sk ap  gei'solecrd a g te r  sy eie  ystcr- 
g o rd y n  k a n  b e s ta a n  in p la a s  d a a rv a n  d a l  d it ne t ’11 d u n  k a n lg o rd y n t jie is 
w at d ie  v ak ke  o n d ersk e i (o n d e rsk e id in g  en  n ie  sk c id in g  n ie  is d ie  reg ie  
wcg).
2. Die. geskiedenis toon aan d a t d ie  v c rsk illen d e  w e ten sk ap p e
* nic n e t u it d ie  filosolie on tw ikk e l he t n ie
* m a a r  d a t  d ie  filosoliese v a d e r  ook n a  d ie  m o iiflig w o rd in g  v a n  d ie  
vc rsk illen d e  w e ten sk ap p e  n og  steeds inv lo ed  o p  hu lle  het cn  h u lle  g ra a g  
wil — en  k an  — help .
D ie  v o lg en d e  tw ee redes kan  v ir  h ie rd ie  filosoliese b c in v lo c d in g  aa n g eg ee  
w ord :
* A lle w e ten sk ap p e  is a a n  lew ensbcskou like  in v lo ede  o n d c rw o rp c . A an ge- 
sien d ie  filosolie juis o n d c r  a n d e re  ook d ie  w e len sk ap lik e  u ild r iik k in g  v an  
’ 11 h e p a a ld e  lew ens- en  w ire ld b e s k o u in g  is, sal d it n o o d w e n d ig  o p  d ie  
a n d e r  d issip lines inv lo ed  h i.
* F iloso lie  b e s tu d e e r  in  d ie  e e rte  p ick  d ie  snmehang v a n  d ie  g roo t 
v e rsk e id e n h e id  in d ie  w e rk lik h e id , tc rw y l d ie  a n d e r  w e te n sk a p p e  elk een  
p r im e r  o p  ’11 lasc t v a n  d ie  ryk e verskeidenheid toespits. D ie  nic-filosoliese 
w e ten sk ap p e  m oel e g te r  ook  d ie  verskynsels (b in n e  h u lle  le r re in c  v an  
o n d e rso ek ) se v e rb a n d (e )  m e t d ie  ge liee l o n d erso ek . ’n  O n d e rd e e l  k an  
n ie  re g  g ek en  w o rd  in d ie n  d it  n ie  in  sy s a m c h a n g  m e t d ie  gelieel bekyk  
w o rd  n ie . (I Iici n ice  w o rd  n a lu i ir l ik  n ie  o n lk e n  d a t  d ie  ge lieel ook n ie  
so n d e r  sy d e le  reg  b e g ry p  k a n  w o rd  n ie .) O p  h ie rd ie  p iin t kail d ie  
W y sb eg ee rte  (w al v e ra l in  d ie  s a m c h a n g c  ge in te resseerd  is) d ie  a n d e r  
v ak k e  d u s  v a n  liu lp  wees o f  — as u  wil — be 'inv loed. (D ie o in g ck e c rd c  
in v lo c d /h u lp ,  ill. d ie  v a n  d ie  a n d e r  w e ten sk ap p e  o p  flic F ilosolie , w ord  
n ie  h ie rm e e  o n lk e n  n ie , m a a r  d it g a a n  n ie  tan s  d a a ro o r  n ie .)
3. D it is belangrik om die volgende te onderskei (sonder om te skei) en nie te, verwar 
nie: re lig ie , lilosolie, v a k lilo so lie en  v a k w e te n sk ap . D it k a n  m e t d ie  b ee ld  v an  
’n  b o o m  v c rd u id c lik  w o rd : d ie  p e n w o rte l (re lig ie ), d ie  s ta in  (d ie  lilosolie 
w a a r in  a lle s  n o g  ce il is), d ie  tak k e  (d ie  v ak liloso fiec) en  «lie v ru g le  (d ie  
v a k w e te n sk a p p e )). D ie re lig ie  is d ie  w o rte l, o o rsp ro n g . D ie  liloso lie  gee d ie  
to ta a lb lik  (su n d e r o m  to la li ta r is tie s  te  wees). D ie  lilosolie is d ie  tw e e rig tin g - 
skake l tu ssen  d ie  F ilo so lie  en  d ie  v a k w e te n sk ap p e . D ie  v a k w e te n sk a p p e  b ied
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d ie  k o n k rc tc  v rug te :  ’n heer l ik e  lem oen ,  a p p e l ,  perske ,  d ru if  errs. (Soos alle 
bee lde  k lop  h ie rd ie  beeld  n ie  in a lle  ops ig te  nie!)
’n B ete r  b ee ld ,  w a t  la te r  ty d e n s  d ie  b e sp re k in g  n a  v ore  g eku tu  he t ,  is m yn s  
insiens d ie  v a n  ’n liuis m et  ’n f o n d a m e n t  (religie), ve rsk il len de  ka m ers  
( w e te n s k a p p e )  w a t  d e u r  m u r e  geskei m a a r  m e t  d e u re  (d ie  vaklïlosofieë) a a n  
m e k a a r  v e rb in d  is, en  ’n d a k  o o r  d ie  geheel  (die W ysb egeer te ) .
I n d ic n  h ie rd ie  o n d e rsk e id  n ie  g e h a n d h a a f  w o rd  nie, k an  ’n  v a k w e te n s k a p -  
like teo r ie  ol sells d ie  v e ra l )so lu te r in g  v a n  ’n b e p a a ld e  va k  (sg. -isme) 
b y v o o rb ee ld  m ak l ik  v ir  ’n filosofie aa n g e s ien  word!
4. In d ie  lig h ie rv a n  k an  d ie  filosofie onder andere die volgende hulpdiensle aan die 
tituler wetenskappe lewer:
* 13it k a n  h e l p o m  iYu-plek en onderlinge samehang v a n  d ie  w e te n s k a p p e  in d ie  
en s ik lo p ed ie  va n  d ie  w e te n s k a p  a a n  te  du i .  (W a t  e k o n o m ie  of teo logie  is, 
is n ie  ne t  ’n e k o n o m ie se / te o lo g ie s e  v r a a g  nie. O m  te k a n  b e p a a l  wat 
e k o n o m ie s / te o lo g ie s  is, inoe t  ’n m en s  ’n g ehee lo ors ig  hê  en  b y v oo rb ee ld  
weet w a t  n ie -ek o n om ies  o f  nie -teologies  is!)
* D ie  lilosofie k a n  as integrerende, samebindende fuktor o p t r e e ,  so d a t  (o n d e r  
a n d e r e  as gevo lg  v a n  v o o r tg a a n d e  spesialisasie) d ie  geheelv isie  nie 
v e r lo re  r a a k  n ie  en  d ie  un iv ers i te i t  (universitas scienliarurn) ’n m u lt iv e r -  
siteit w o rd  — fabr i l ise r ing  volgens  K..J.P.
* W y sb e g e e r te  k a n  as kritiese gewete lu n k s io n e e r  d e u r  b y v o o rb e e ld  I. d ie  
v e rsk i l len de  w e te n s k a p p e  a a n  te sp o o r  0111 o o r  h u l le  v o o rv e ro n d e r -  
s tellings, basiese n i tg a n g s p u n te ,  doe lste l l ings  ens. n a  te d in k  en  2. te 
w a a rsk u  leen  d ie  v e r a b s o l u t e r i n g v a n  d i e e i e  v a k p e r s p e k t i e l e n d a a r d e u r  
in - ismes (bv. ek o n o m is in e ,  teo log ism e) te  verval.
5. M e t  b e t re k k in g  tot d ie  waarde van die Filosofie spesijiek vir beroepsopleiding 
( in le id in g  v a n  drs. J . | .  V e n te r )  lê ek  d ie  v o lg e n d e  s te l l ing  t e r  o o rw e g in g  
voor:
* D ie  to e n e m e n d e  profiessionalisering v a n  d ie  u n iv ers i te i t  m oet  nie 
nega l ie f  b e v e g  w o rd  nie, m a a r  d i t  m o e t  d e u r  d ie  Filosofie (en  a n d e r  nie 
b ro o d -e n - b o l te r v a k k e )  e e r d e r  positiel as ’n n u w e  g e le e n th e id  b e n u t  
word .  P ro fess io na lise r ing  m a a k  Filosolie n ie  n u t te lo o s  n ie  m a a r  e e rd e r  
n o g  noo dsaaklik er .  I )ie retie h ie rv o o r  is vera l  d a l  d ie  tegniese v a a rd ig h e d e
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in ons so sncl v e ra n d e rc n d e  sam elew in g  b a ie  gon v c ro u d e rd  cn 
o n b ru ik b a a r  w o rd . D ie basiese w y sgerigc p e rsp ck tiew e  l)ly c g tc i . Kn dit 
is juis v ir  h i r r d ic  d ie p stc  lilosoficse v ra c /p ro b le m e  (oor l)v. d ie  tncns, flic 
sin v a n  a rb c id , gcsag , m ag , v c ra n tw o o rd c lik h c id , g e reg lig h e id  cns.) 
w a a ro p  d ie  prolessies v a n d a g  in to e n e tn e n d e  m a te  g e d w in g  w o rd  om  
a n tw o o rd c  te gee. (D ie b e ro c p s lu i k an  n ie  tn e e r  net v ia  “Hoe d o e n  ck 
iets?”  n ie m a a r  "W aarom  do cn  ck d il, waarmte is ek e in llik  besig?” )
* O n d e r r ig  in d ie  F ilosofie sal e g tc r  k rities  bekyk m oet w o rd  en  heel 
w aarsk y n lik  g ro n d ig  h e rs tn ik tu re c r  m oet w o rd , sodat:
— d il  se lfs lan d ig , k re a tie w c  d e n k e  as o o g m erk  he l en  filosofie n ie  te r  w ille 
v an  Filosofie (as vak) g rd o se e r  en  b c s tu d e e r  w o rd  n ie (leer filosol'eer cn 
n ic  net F iloso lic  leer nie!);
—  ’n in te rd is s ip lin ê re  a a n p a k  to t s ta n d  kom ;
— ’n C h ris tc lik e  a k a d em iesc  g e m een sk a p  w a a r in  ’n o o p  gees tusscn 
w c ten sk ap p ers  o n tw ik ke l;
—  gei u g s teu n  d e u r  ’n s im p a tic k c  u n iv e rs ite itso w erlie id  w a t, len  sp y te  v an  
p ro b le in e  (soos vol le e rp la n n e , ro o s lc rp ro b le m e  en  d ie  s lre n g  b cp cr- 
k e n d e e ise  v a n  be ro ep sv eren ig in g s) d ie  F ilosofie d ie  g e leen th e id  sal b icd  
o m  ook  sy beskeie  b y d ra e  lo t b e ro ep so p le id in g  te  lew er;
—  filosofie ook  v ir  teg n iese  kolleges n ite rs  b e la n g rik  w o rd .
f>. M et b c tre k k in g  lo l d ie  waarde van die Filosofie spesifiek vir die Ekonomie, 
trader Hedrvjs re ken ingk u ndr gee ek  d ie  v o lg on de  st cl ling  te r  oo rw eg ing ;
’n C h r is te lik e  filosofie k a n  b ie r  ’n  beskeie  d ien s  lew er ( in d ien  d il flie 
p ro d u k s ic p ro se s  v e rs ta a n )  o m  ’n  n o rm a tie w e  ek o n o m ie  te h e lp  skep  as d il 
ine l d ie  a g ts te  g e b o d  (“J y  m a g  n ic  steel n ie ” ) as  u itg a n g sp im t b e g rip p e  soos 
“ belK>efte (b cv re d ig in g )” , “ kosie” , “ w a a rd e ”  cn  “ d o e lm a lig lie id ”  ’ 11 eie  
in h o u d  k an  gee.
7. M et b c tre k k in g  to t d ie  waarde van die b'ilo.sofie spesifiek t’ir die Ieologie 
( in le id in g  v a n  p rof. J.C . C o c tzee ) Ini m y s id l in g  soos volg:
F iloso fie  k a n  v ir  d ie  T c o lo g ic  sow el g e v a a r lik  as  h e ilsaa m  wees, d it k a n  d ie  
T eo lo g ie  h e lp  m a a r  ook  vcrle i. I Jit d ie  gcsk icd cn is  v an  d ie  a n tie k e  en  
m o d c rn e  teo lo g ieë  b lyk  d il
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* d a l ook al w ou sekere  teo lo ë  h u lle  n ie  m e t die filo so fie  bemoei nie, 
v e isk ille n d e  lilo so lieë  wel d c eg lik  h u lle  in v lo ed  o p  d ie  leo log ieë  g e h ad  
het;
* d a t  h ie rd ie  w y sgerig e  b e i 'n v lo e d in g soms onbewus m a a r  d ikw els  ook bewus 
p la a sg e v in d  h e l — soos b y v o o rb ee ld  d a a r u i t  b lyk  d a l  ’n afgeleefde 
liloso lie  v ir  ’» jo n g e re  m o d efilo so lie  d ie  teo log iese hu is  u ilgesit is (vgl. d ie  
geval d e u r  p ro f  C o e tze e  g en o em  w a a r  d ie  v ro eë re  H e id e g g e r  v ir  d ie  
la te re  H e id e g g e r  v e rru il is!);
* d a t  d ie  k o n lak  tu ssen  K ilosofie en  T eolog ie n ie  n e t o p  fbrmele v lak  
p la a sg ev in d  he t so n d e r  d a l d ie  lilosolie ook d ie  teo log ie  inhoudelik 
be 'inv loed  h e t n ie  (dil te e n o o r  d ie g en e  w at b e w ee r d a t  d ie  K ilosolie d ie  
T e o lo g ie  a lle e n  k an  h e lp  in  d ie  sin  d a l d it to l helderder b e g r ip s v o n n in g o f  
d ie  v o rm in g  v a n  nuwe teo log iese b e g rip p e  ’n b y d ra e  k an  lew er);
* d a t  d ie  inv lo ed  ook nie  ne t lo t sekere teologiese vakke (soos  b y v o o rb ee ld  d ie  
D o g m a lie k , w al v a n  lilosoties s w a a r  g e la a id e  b e g r ip p e  b y v o o rb ee ld  
“ s u b s ta n s ie ” , “ w ese” , “ p e rso o n ”  en s ., g e b ru ik  g e in a a k  h e t)  b e p e rk  w as 
n ie  — d it b lyk v a n d a g  ook  d u id e lik  o p  d ie  g e b ied  v a n  d ie  h e rm e n e u lie k  
en  eksegese.
* d il b lyk  vii d ie  Chi islelike teoloog dalk beler te  wees o in  liewer die geselskap nan 
'n ( ïhristelike f  ilosof ie oft te soek as  o in  te  m a a k  asol liy d ie  Kilosolie n ie  n o d ig  
hel n ie  —  en  hom sell d a lk  a a n  ’n  “ c h a n c e  p h ilo so p h y ”  n il le  lew er 
(W h ite h e a d )!
* H o ew el g ew o o n lik  g e d in k  w o rd  d a t  d ie  g e sk ied en is  v a n  d ie  Kilosolie 
a n t ik w a r ie s e  w e rk  is (o n  ko e ie  n it d ie  s loo l v a n  v e rv lo ë  ee u e  g ra w e !) , is 
d il vo lgens prof. C o e lze e  juis v a n  d ie a l le rg ro o ls le  b e la n g  in  d ie  o p le id in g  
v a n  a a n s ia a n d e  teo loë , so d a t h u lle  h u lle  vak  g ro n d ig  k a n  peil.
H o ew el d it n ie  in d ie  lesings d a a r o o r  g e g a a n  h e t n ic , rnoct a a n  d ie  a n d e r  
k an l ook gestel w ord  d a l ,  a a n g es ien  d ie  C h ris te lik e  T e o lo g ie  so n a  a a n  d ie  
B ron  v a n  d ie  I .ig s ia a n  ( d ie S k r if a s s y  te r re in  v a n  onders(H tk), d it  o p s y  b e u rt 
v a n  o n ts k a lb a re  w a a rd e  k an  wees v ir  ’n  lilosool ((n casu en ig e  w e ten sk ap lik e )  
w a t “ in IJ lig” w e len sk ap  wil beoefen .
S L O T
D it is v ir  m y (u it d ie  lesings en  b e sp rek in g ) d u id e lik  d a l  d ie  v a k w e te n sk a p p e
134
F ilo so fie  en  d ie  a n d er  w eten sk a p p e
nic so n d e r  d ie  Filosofie n ie  en  d ie  Filosofie ook nie  so n d e r  d ie  v a k w e te n ­
s k a p p e  k an  k la a rk o in  nie. O m  ’ 11 goeie w e lenskap l ike  te kan  wees m oel  jy 
ook kan  lilosoleer, m e l  a n d e r  w o o rd e  insig in d ie  d ic p e re  v ra e  en  p ro b le m e  
lie. E n  om  ’n goeie filosool te wees — cn en ig e  be leken is  vir  d ie  w e ten sk ap p e  
te lie — m oe t  jy ook kan  spesialiseer.
D ie  Filosolie m o e t  t l a a r le e n  w a ak  o m  h o m  sell te oorskal. ’n M ens  m a g  
b y v o o rb e e ld  n ie  d ie  Filosofie (as o n m is b a r c  in idd e la res)  tussen  d ie  (C hris t  e- 
like) religie en  d ie  v a k w e te n s k a p p e  insknif nie. Filosofie is n ic  die w a a rb o rg  
vir  goeie  — ol slegte ! — w e ten sk ap  nie.
A a n  d ie  a n d e r  ka n l  het dil ook ba ie  d u id e l ik  geb lyk  d a l  d ie  v a k w e te n sk a p p e  
nie d ie  invloed v a n  d ie  Filosofie m a g  onderskal nie.
V i r  phihsophia regina saenharw n  (d ie  Filosofie as k o n in g in  v a n  d ie  welen- 
skap p e)  is d a a r  in ’n R efo rm a to r ic sc  w e ten sk ap sb e sk o u in g  nie plek nie. V ir  
phihsophia ancilla scientiarum (Filosofie as d ie n sm a a g d )  is d a a r  e g te r  vo lop  
ru im te!
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